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ФАЛСАФАНИ ЎҚИТИШДА ФАНЛАРАРО ЖНДОШУВНИНГ ЎРНИ
Ботирова Сайжра Якубжоновна
Наманган давлат университети, PhD
Аннотация: Ушбу мақолада фалсафани фқитиш жаражнида фанлараро жндашувдан
фойдаланишнинг долзарблиги фалсафий тацлил этилган. Муаллиф, бу мақолада фалсафа
ва фаннинг фзаро алоқадорлиги масаласига эътиборни қаратган.
Калит сўзлар: фалсафа, фан, муаммо, жндашув, усул, билиш, билим, таълим,
педагогика, фанлараро жндашув.
РОЛЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА К ПРЕПОДАВАНИЮ
ФИЛОСОФИИ
Батирова Сайжра Якубжоновна
Наманганский государственный университет, PhD
Аннотация: В данной статье анализируется актуальности использовании
междисчиплинарного подхода при преподавание философии. Автор этой статьи
обратил внимание на вопрос связи философии и науки.
Ключевые слова: философия, наука, проблемы, подходы, методы, информачия,
знания, образование, педагогика, междисчиплинарный подход.

THE ROLE OF AN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO TEACHING
PHILOSOPHY
Botirova Sayyora Yakubjonovna
Namangan State University, Doktor of philosophy PhD
Abstract: In this article analyzedthe relevance of using an interdisciplinary approach
during the teaching of philosophy. The author of this article paid attention to the points of the
connection of philosophy and science.
Keywords: philosophy, science, problems, approaches, methods, information, knowledge,
education, pedagogy, interdisciplinary approach.
Фалсафани фқиш, фрганиш ва фалсафий ғояларни мазмун моциятини
англаб етиш кишидан маълум бир маънода билимларга эга бфлишни талаб этади.
Чунки, олам, борлиқ, инсон ва унинг цажти цақида фалсафий мушоцада юритиш
абстракт тарзда кешсада, у конкретликни цам талаб этади.
Фалсафани фқитиш жаражнида албатта, илмий билимларга, яъни мавжуд
фанларга, уларнинг ютуқларига таяниш муцим ацамиятга эгадир. Чунки, фалсафа
ва фан тушуншаси фзаро шамбаршас боғлиқдир. Дастлаб, барша фанлар
фалсафанинг таркибида мавжуд бфлиб, кейиншалик, дифференчиачиялашув
натижасида цар бир фан мустақил фан мақомини олган цолда, фалсафадан
ажралиб шиққан бфлсада, цозирги кунда улар фртасидаги алоқадорлик фз
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ацамиятини йфқотгани йфқ.
Фанлар
фртасидаги
интеграчиялашув
жаражни
ва
фанлараро
жндашувларнин вужудга келиши фалсафий тафаккур юритишга, шунингдек,
мавжуд парадигмага цам катта таъсир кфрсатади. Чунки, турли фанлар орасидаги
интеграчиялашув тадқиқотларнинг фзгаришига ва янги қашфижт, ғоя ва
таълимотларнинг вужудга келишига, бу эса фз навбатида бизнинг олам цақидаги
фалсафий тасаввурларимизни фзгаришига, янгиланишига олиб келади.
Фалсафани фқитиш жаражнида фанлараро жндашув тафаккур, дунжқарашни
ривожлантиришда цал этувши ацамиятга эгадир. Фалсафани фқитиш жаражнида
фалсафанинг анъанавий муаммоларини фанлараро жндашув нуқтаи назаридан
тацлил этиш муцим ацамиятга эгадир.
Фалсафанинг асосий муаммолари ишида энг умумийлари қуйидагилар:
борлиқ муаммоси; цажтнинг маъноси ва цажт қадриятлари муаммоси; инсоннинг
моциятига тегишли алоцида муаммолар тфплами тарзида инсон муаммоси: ахлоқ
муаммоси (яшаш нормалари ва одамларнинг цулқи-атворига тегишли
муаммолар тфплами); оламни бадиий фзлаштириш муаммолари; тфғри фикрлаш
муаммоси; ижтимоий цажтнинг моцияти муаммоси; тарихни тушуниш ва
тушунтириш муаммоси ва б.
Фалсафанинг мазкур анаъанавий муаммоларини тацлил этишда турли
фанларнинг интеграчияси ва фанлараро жндашувларнинг фрни муцим ацамиятга
эгадир.
Фалсафани фқитишда фанлараро жндошув ролининг тобора ортиб
боришига бир неша объектив сабаблар бор.
Биринчи ва асосий сабаб инсоннинг билиш табиатидир. Бунда айниқса
илмий билиш муцим методологик ацамиятга эга бфлиб боради. Шунинг ушун цам
биз цар қандай янги назарияга асос солишимиздан олдин аксиомаларга таянамиз.
Бироқ, аксиоматиканинг табиати доимо интуитивдир: аксиомаларни исботлаш
зарурати йфқ у интуитив тарзда, тажриба асосида қабул қилинади. Сфнгра,
аксиомалар тизимини қабул қилингандан сфнг фаннинг “танаси” бино қилинади.
Бу босқиш дискурсив, мантиқий, исботлов жаражнларини фзида наможн қилади.
Цар қандай фан фз назарияларини цайратланарли бфлса-да, интуичияга
асосланган тажриба орқали тасдиқлаш билан якунланади. Цақиқатдан, агар 1000
та тажриба фтказиб фз назариямиз тфғрилигига “ишонш цосил қилсак”, 1001
тажрибада у рад қилинмаслигига ким кафолат беради. Шу тариқа, бу ерда биз
интуичияга ишонамиз, шунки тажриба орқали текшириш имманент шекланган
асосга эга эканлиги билан алоцида ажралиб туради. Шу каби, аксиоматика
табиати ва тажриба табиати цам интуитив цисобланади. Шундай қилиб, назария
яратилган бфлсин ва “ишлайверсин”. Бироқ шундай пайт келадики, унда олим
мазкур назария доирасида исботлаб цам, рад этиб цам бфлмайдиган қандайдир
тасдиққа душ келади. Бу вазият К.Гжделнинг тфлиқсиз теоремаси билан қатъий
тасдиқланган*1; 62+. Бунда янги билимни эгаллаш ушун аксиомаларнинг янги
тизими ва билимнинг янги “танасини” яратиш зарур бфлади. Шунингдек,
Аристотель, И.Ньютон, А.Эйнштейнларнинг механикалари цам шу вазиятга
ушраган эди. Шу билан бирга, цар қайси эски назария янгисининг ишига кириб
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кетади. Н.Бор томонидан шакллантирилган мувофиқлик тамойилининг мазмуни
ана шундан иборат.
Фан назарижтшилари, фан тарихшилари фаннинг цам, умуман жамиятнинг
цам ривожини ахборот билан боғлиқ цолда асослаб бермоқдалар. Цақиқатдан цам
ахборот технологиялари асосида фалсафий билимлар интеграчиясининг
кушайиш режими кузатилмоқда.
“Ахборотлаштириш жаражни кишилик жамияти динамикасининг
навбатдаги йфналиши сифатида цажтнинг қатор соцаларда ривожланиши тақозо
этади. Бу йфналишда маориф соцасида цам жиддий фзгаришлар бфлмоқда.
Жумладан, фан инқилоби ва ахборотлаштириш туфайли фқиш, фқитиш
ишларининг самарадор-лиги янада ошириш имконияти яратилмоқда” [2; 22].
Бироқ, бугунги кунда инсонлар кфплаб вақти фалсафа, ижод, санъат билан
шуғулланиш натижасида цосил бфладиган интуичияни ривожлантириш мумкин.
Шу тариқа, ахборот тараққижтининг объектив жаражни билан бирга аниқ фанлар,
фалсафа ва санъат фртасида кфприк вазифасини фтовши фанлараро билимнинг
роли фсиб бормоқда. Кашф этилган хаммага маьлум бфлган ғояларни оддий
фрганиш, фқитиш ушун ижодий тафаккур зарур дейиш қийин. Бу аслида
интуитив-репродук-тив ақлий жаражндир (фқитиш жаражни, электрон цисоблаш
машиналаридаги формал-мантиқий операчиялар ва цоказо). Аммо, ушбу
жаражнга цам интерфаол фқитиш услубларини жорий этиш орқали ижодий
тафаккурни наможн этиш мумкин бфлади [3; 12].
Фалсафани фқитишда фанлараро жндошув фрнини фсиб бориши цақида
гапиришга имкон берувши иккинчи сабаб, аниқ ва у фалсафий фанлардаги
тадқиқотнинг предмет ва методга бфлган муносабати фзгарганлиги билан боғлиқ.
Табиий фанларнинг анъанавий имтижзи тадқиқотларнинг миқдорий услублари,
предмети эса табиат ривожланишининг кфплаб умумий қонуниятларидан иборат
бфлган.
Цозирги фан вакилларнинг цар бир мавзунинг фзига хослигини, унинг цар
томонлама характеристикасини ошиб беришга интилишлари баъзида қфшни
гуманитар ва табиижтшунослик фанларидан турли материалларни жалб
қилишларини талаб қилди. Бундай жндошув фринли, шунки билимнинг бирор
соцаси цам изолячияланган эмас, бу соцаларнинг баршасининг муцокамага жалб
қилиниши цозирги замонда таълимнинг ницоятда ихтисосланиб кетажтганлиги
билан боғлиқ бфлган камшиликлар фрнини босади.
И.З.Шишковнинг фикриша, “Фалсафий фанларда анъанавий тарзда
тадқиқот-нинг сифатий, тавсифловши методлари қфлланилган; цажтнинг айрим
лацзалари унинг предмети цисобланган, марказий сфзлари эса “қашондир”,
“қаердадир”дан иборат бфлган” [4; 400].
Бизнинг назаримизда, бугунги кунга келиб вазият анша фзгарди. Масалан,
аниқ фанлар “соддалашган”, улар эндиликда умумийлик ва тугалланганликка
даъво қилмаяптилар, балки фзининг қфлланиш шегараларини қатъий
белгиламоқдалар. Аниқ фанларда цозир аниқ миқдорий муносабатларда эмас,
энг сфнгги нисбатларда, нотенгликларда иш кфрувши енгил математик
моделлаштириш кенг қфлланилмоқда. Бу борада зарраша ва унинг импульси
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координаталарини бир вақтда билиш қаншалик ноаниқлиги цақида эмас, унинг
флшамларини аниқ билишнинг прин-чипиал имконсизлигига ишора қилувши
Гейзенбергнинг ноаниқлик тамойили намуна вазифасини фтамоқда. Бошқа
томондан, фалсафий билим бугунги кунда тадқиқотнинг миқдорий методларидан
тобора кенгроқ фойдаланмоқда.
Миқдорий методлар бугун нафақат фалсафада, балки, сочиология,
психоло-гия, педагогика, лингвистика, яъни доимо тавсифловши ва сифатий
цисобланган фанларда цам кенг даражада қфлланилмоқда. Булардан маълум
бфладики, цозирги замон фанининг ва таълимининг ривожи борган сари
фанлараро конвергенчия ва интеграчияга боғлиқ бфлиб қолмоқда. Чунки, турли
типдаги билимлар билан амалий ва назарий муаммоларни ешишда фанлараро
жндошув муцим ацамият касб этмоқда. Замонавий фаннинг фсиши ва
ривожланиши натижасида турли фанларнинг бирлашуви содир бфлиб, улар
фртасидаги янги фан тармоқлари юзага келмоқда. “Сочиологияда фанлараро
боғланиш бошқа ижтимоий фанлардан кфра кфпроқ ушрайди. Сижсий
сочиология, давлат сижсатшунослиги, сижсий психология, оила сочиологияси ва
демография, ижтимоий психология билан боғланиб кетади”*5; 15+. Бу фз
навбатида фан доирасидаги турли мавзуларни жритиш, тадқиқ этишда
келтирилган фанлар назарияси, услублари, категорияларисиз қийиншилик
туғдиради, яьни сижсий сочиология келтирилган фанлар орқали фзини намойиш
этади, фз шуқур қирраларини янада ошади.
Фан интеграчияси ва илмий билим синтезига олиб борувши жаражнларни
мазмунини тушунмай туриб замонавий фалсафанинг кфп муаммоларини цал
қилиб бфлмайди. Чунки, бундай фалсафий билимлар тацлили замонавий табиийилмий, математик ва техник билимлар дифференчиаллашган ва интеграллашган
фанлар-нинг хилма-хиллигидан иборат. Ўз навбатида мазкур табиий ва аниқ
фанлар цам бир бири билан фзаро царакатда янада ривожланиб боради. Шу
туфайли цам улар инсонга бу оламни янада шуқурроқ англашга жрдам беради.
Шунингдек, инсон моддий ва маънавий эцтижжларини қондиришга самаралироқ
таъсир кфрсатади. Цозирги кунда йирик илмий янгиликлар фанлар фзаро
туташган жойда яратилмоқда*6; 43+.
Бфлажак файласуфларни тарбиялаш ушун фундаментал политехник
тайжргар-ликни ошириш, барша предмет фқитувшиларини фзаро биргаликдаги
царакатини кушайтириш талаб этилади. Бунинг ушун эса қуйидаги тамойилларга
жиддий амал қилиш керак:
- фанлараро жндошув ва глобал илмий-таълимий муцитни ташкил қилиш
(фақат предметларни эмас, улардаги муаммоларни фрганиш, табиий илмий
гумани-тар билим соцаларидаги методологик жндашишларнинг яқинлашишини
талаб қилади.)
- фалсафий тафаккурнинг тацлилий ва ижодий хусусиятига суянган цолда
талабаларда фикрлаш ва билим инвариантларини туза олиши қобилиятини
ривожлантириш, номигагина алоцида формулаларни схема ва фақат цолатларни
эслаб қолиш эмас. Улар алоцида маъно-мазмун ва илмий қийматга эга
бфлмаслиги-ни исботлаш талаб этилади.
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Юқоридаги икки масаланинг қфшилиши фалсафага оид дарсликларга
цудди асосий услубий асбоб ва билим манбаи сифатидаги қарашларнинг
фзгаришига олиб келади.
В.В.Василькованинг таъкидлашиша, “Цозирги шароитда фанлараро жндошув
лойицасини фалсафий фанларга тадбиқ этиш бир қатор мураккаб муаммоларни
келтириб шиқаради. Бироқ, бу жндошув фзининг унверсал методологик
вариантлар-ни таклиф қила олиши билан бу муаммоларни цал этиши цам
мумкин”*7; 56+.
Фанлараро жндошувни фқув жаражнига тадбиқи биринши бфлиб
Польшанинг Варшава университетида амалга оширилган. Бу вақтгаша фанлараро
жндошув ғоясининг мақсад ва вазифалари аниқ белгиланмаган эди. Гуманитар
фанлар соцасидаги фанлараро жндошув ғояси Варшава университетида 1993-1994
фқув йилида таъсис этилган ва бугунга келиб фн йилдан кфп тарихга эга. Бу вақт
ишида ушбу олий таълим модели яшашга цуқуқи борлигини тасдиқлади ва шу
қисқа муддатда бфлса цам фанлараро жндошувни ривожлантириш бфйиша кфриб
шиқилиши керак бфлган маълум тажриба цам йиғилди.
“Кадрлар тайжрлаш миллий дастурини амалга оширишда фан ва
фанлараро алоқа уш йфналишда ривожланади: Табиат ва жамият конуниятлари
цақида назарий ва амалий билимларни шакллантириш, кадрлар тайжрлаш
тизимига илм фан узлуксиз кириб боришининг педагогик асослари, кадрлар
тайжрлаш миллий дастурини самарали бажарилишини таъминлашда фанлараро
алоқанинг педагогик асослари”*8; 13+.
Фанлараро жндошув талабаларга анъанавий таълимда йфқ ножб малакалар
беради. Ўз таълим дастурини танлаш талабага мураккаб критик цолатда царакат
қилишни қабул қилинган қарорлар масъулияти ва узоқ муддали режалаштириш
малакаларини оширади. Фанлараро жндошув асосида фалсафага оид турли фқув
предметларини фзаро фқув йили дастурини тузилишда таълим услуби ва
формаси-ни танлашга катта таъсир қилади. Демак, таълим вазифалари аниқлаб
ва белгилаб бошқа предметларни фқувшилар фрганажтган билимлар, малака,
мацорат, кфникма-ларини ишлата олиш ривожлантириш, мустацкамлаш ва
умумлаштириш имко-ниятини акс эттириш керак. Шунинг ушун цам фалсафага
оид фқув дастурининг мазмунида бошқа предметлардан олинган билимларга
суяниб фрганиладиган савол-ларни ажратиш керак. Нафақат фалсафа балки янги
фанларни кейинги таълимда ривожланиши керак бфлган масалаларни цам
ажратиш мақсадга мувофиқдир. Цар бир фқув мавзусида қуйидаги тушуншаларга
эътибор бериш керак бфлади:
- ушбу фқув фанига оид бир қатор предметларга кенгроқ умумий бфлган ва
фанлараро алоқалар жрдамида ривожлантириш мумкин бфлган янги билимларни
олиб кириш;
- фқувшиларни дунж қарашини шакллантириш, дунжни замонавий илмий
кфриниши цақидаги уларни аниқ тасаввур қилдириш;
- ушбу предметларга умумий бфлган фқув фаолиятидаги умумфанлар
махоратланини шакллантириш;
- цажтий муцим вазифаларни цал қилувши турли фанлар билимларни
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фрганиш жаражнида фқувшиларни тарбиялаш.
Бу вазифалар фақатгина фанлараро таълим асосида яхшироқ натижа билан
ешилиши мумкин, у жки бу даражада турли предметлар бфйиша замонавий
таълим дастурлари билан кфзда тутилади, Масалан: шет тили, тарих ва география
дастур-лари билан фанлараро алоқаларни комплекс қфлланилиши таълимни
камолга еттириш асосий фактори сифатида яққол кфринади ва аралаш фанлар
дастурларида материални саралаш ва мувофиқлаштириш флшови цисобланади.
Ўрганилажтган фзаро боғланган предметларни цар бири тушунтириб,
соддалаштирб, кузатиб фқувши бу билан уларни мазмунини фзгартиради, ошади ва
шу тарзда бу предметларни фрганади. Лекин фиклаш услуби қоидаларига риоя
қилиш фрганилажтган предметни яхшилабгина қолмай фқув идроклаш фаолияти
субъектидай шаклланиб инсон фзини цам фзгартиради. Шундай қилиб, фанлараро
алоқалар таълим жаражнида хар томонлама таъсир қилади. Масалан, турли
мақсадлар ва вазифаларини қфйишдан то уни тадбиқ қилиш ва натижаларгаша фз
ишига қамраб олади.
Табиат фалсафаси бфйиша фанлараро жндошув тамойили қуйидагиша
ацамият касб этиши лозим:
1. Фалсафа ва табиатшунослик фанларининг етакши ғоялари даражасида
кфп томонлама фанлараро алоқаларни амалга ошириш бфйиша фқув жаражнни
ташкил этиш кетма-кет ривожланувши характерга эгадир. Чунки, уларни тадбиқ
этишда ягона фқув фан асосида вужудга келган муаммо ва уни цал этиш имкони
орасидаги қарама-қаршилик характерга келтирувши куш мавжуд. Шунинг ушун
цам бундай мураккаб масалани цал этиш кфзланган мақсадга эришишда муцим
фринни эгаллайди.
2. Табиат фалсафасида кенг фанлараро жндошув асосида фрганилажтган цар
қандай кишик мавзу шундай алоқаларни фрнатиш бфйиша ташкил этилган ишнинг
набатдаги босқишини фзининг аксида ифодалайди. Бунда цар бир босқиш уларни
табдиқ этиш буйиша амалга ошириладиган дидактик васиталар ривожининг
кейин-ги ривожланиш натижаси ва шарти цисобланади, талабалар
билимларининг сифа-тини, профессор-фқитувшининг касбий мацоратини
оширишга қаратилган бфлади.
3. Фалсафа ва табиатшунослик фанлари фрасидаги зиддиятли цолатларни
цал этишда фанлараро ва курслараро алоқаларни уларнинг органик биргаликда
ишлатиш, табиат фалсафаси фани доирасидаги кфпгина масалаларга аниқлик
киритиш, ишки ва ташқи алоқадорликни цамда мантиқий изшилликни таъминлаб
беради.
Умуман олганда, фанлараро жндошув жамики замонавий илм-фаннинг
ривожланиш мантиғи билан боғланган бфлиб, у фзида кфпгина янги илмий
тадқиқот усулларини бирлаштирганлиги ушун цам олимларнинг қизиқишини
кушайтирмоқ-да. Масалан, бугунги кунда биофизика, биокимж, астробиология,
астрофизикас каби фанларнинг бирлашуви орқалигина аниқ фанларнинг
муаммолари цал қилиниши мумкин. Дарцақиқат, келажакда пайдо бфладиган
янги илмий ғоялар, кашфижтлар ягона фанга тегишли бфлиб қолиши цам
мумкин, шунинг ушун цам бу янги қижфадаги фанни баъзи олимлар “Катта фан”
190

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 2-сон

деб атамоқдалар. Шундай катта фанга мисол сифатида биз астрофизика (икки
фан – астрономия ва физиканинг бирикуви-дан пайдо бфлган)ни келтиришимиз
мумкин. Бироқ биология фанининг цозирги кундаги ютуқлари цам олам ва одам
тфғрисидаги тасаввурларимизни фзгариб кетишига цам фз таъсирини
кфрсатмоқда.” Ундан ташқари биология физика каби ишлаб шиқариш тизимига
кенг йфл олган; биотехнология, биоэнергетика, ген муцандислиги, бионикакабиларни ишлаб шиқаришга биологик билимларни кириб борганидан далил”*9;
107].
Цақиқатан фалсафа ва фан далилларининг бир-бирига мувофиқ келиши
цам айнан шу табиатшунослик фанларинининг цозирги кундаги ривожи билан
шамбаршас боғлиқ. Цозирги кунда инсон жамияти цақиқат фз эркинлиги циссини
йфқотиш шегарасидан аста-секин шиқиб келмоқда. Фалсафа бу қадриятларнинг
фткинши эмаслигини қайд қилиб туради, бу қадриятларсиз цажт фз маъносини
йфқотади. Шахснинг цажтий режалари цам, шунингдек, жамият тараққижти истиқболларини белгилаш цам ақлнинг шуншалик қуруқ фйини эмас. Инсон фз хажтини
икки марта яшай олмайди: бир марта асл мақсадларсиз шуншаки «қоралма»
тарзида ва иккинши марта асл идеал ва мақсадларга мувофиқ фтай олмайди.
Мақсадлар ва идеаллар цажтимизни такрорланмас ва жозибали қилади. Улар
цажтни сақлаб туради. Чунки одамлар фз цажтларини ана шу мақсадларга мослаб,
мувофиқлаш-тириб яшайдилар. Донишмандлик фзини цам, бошқаларни цам
бостиришда эмас, балки фз-фзига ва атроф дунж билан мувофиқликда яшашдир.
Бунда фалсафага мурожат қилиш руцнинг ривожини таъминлайди, уни эски
ақида ва стериотип-лардан тозалашга, цозирги замон мақсадларига мос истиқбол
йфлларига бошлашга цизмат қилади.
Хуллас, жацон чивилизачиясида фз фрнини топишга йфл олган мустақил
Ўзбекистондаги фзгаришларни янги илмий кончепчияларга суянган цолда тацлил
қилиш долзарб ацамиятга эга. Шу маънода биз фалсафий билимларнинг
комплекс тизими яъни, фалсафани фқитишда фанлараро жндошувдан
фойдаланиш нафақат, дунжни яхлит тушунишнинг ривожланишига, балки
миллий фзликни янада шуқурроқ фрганишга жрдам бериши мумкин деб
цисоблаймиз. Чунки бугунги кунда фалсафий билимларнинг фан билан уйғун
жицатларини фзида ифода эта оладиган янги жндошувларга катта эцтижж
сезилмоқда.
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